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Körpe Arpa Has›l› ile Korunga Karmas› Silaj›n›n Koyunlarda Yem
Tüketimi ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkisi
P›nar TATLI, ‹. Halil ÇERÇ‹, M. Ali AZMAN, Fuat GÜRDO⁄AN
F›rat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastal›klar› ABD, Elaz›¤ - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 06.06.2000

Özet: Bu araflt›rma, kuru madde oran› düflük, kolay eriyebilir karbonhidrat düzeyi yüksek körpe arpa has›l› ile kuru madde ve ham
protein oran› yüksek korungan›n birbirleriyle farkl› oranlarda kar›flt›r›larak silolanmas›n›n, toklularda yem tüketimi ve sindirilme
derecesine etkisini tespit etmek amac›yla planlanm›flt›r.
Araflt›rmada, 12 ayl›k yaflta ve ortalama 42 kg canl› a¤›rl›kta 5 bafl erkek Akkaraman toklu, deneme hayvan› olarak kullan›lm›flt›r.
Deneme 5 X 5 Latin Kare Deneme düzeninde ferdi padoklarda yürütülmüfltür. Silo materyalindeki arpa has›l› ve korunga oranlar›
araflt›rma gruplar›n› oluflturmufltur. Buna göre gruplarda silo materyalinin %100’ü korunga (100 K=I.Grup), %75 korunga + % 25
arpa has›l› (75K+25A=II. Grup), % 50 korunga + % 50 arpa has›l› (50K+50A=III. Grup), % 25 korunga + % 75 körpe arpa has›l›
(25K+75A=IV. Grup) ve % 100’ü arpa has›l›ndan (100A=V. Grup) oluflturulmufltur. Silajlar›n pH düzeyleri gruplarda s›ras›yla 4,8,
4,6, 4,6, 4,5, 4,5 olarak tespit edilmifltir. Gruplarda kuru madde düzeyleri s›ras›yla %36,20, 33,72, 31,51, 29,03, 25,72 olarak
bulunmufltur. Kuru madde tüketimi gruplarda s›ras›yla 1282,02 g, 1176,32, 1061,29, 1055,57, 906,37 olarak bulunmufltur
(P<0,05). Gruplarda kuru madde sindirimi s›ras›yla % 67,69, 67,10, 66,01, 65,78, 65,22; ham protein sindirimi s›ras›yla % 71,15,
68,59, 67,99, 67,06, 66,92; ham selüloz sindirimi s›ras›yla % 68,27, 67,78, 67,14, 66,10, 65,15 olarak tespit edilmifltir
(P>0,05).
Anahtar Sözcükler: Arpa Has›l›, Korunga, Silaj, Toklu

The Effect on Food Intake and Nutrient Digestibility of Ensiling by Mixing Whole Crop Barley
at the Boot Stage with Sainfoin in Lambs
Abstract: This study was conducted to determine of effects on food intake and nutrient digestibility of ensiling by mixing different
proportions of whole crop barley at the boot stage including low dry matter and high easy dissolve carbohydrate with sainfoin
including high dry matter and crude protein in lambs.
Five Akkaraman male lambs averaging 42 kg and 12 months old were used. The experiment was carried out according to the 5X5
latin square design in individual boxes. The study groups were determined according to the proportions of whole crop barley and
sainfoin which were used as silage materials. Group I (100 K) included 100% sainfoin; Group II (75K+25A) included 75% sainfoin
+ 25% whole crop barley; Group III (50 K+50 A) included 50% sainfoin + 50% whole crop barley; Group IV (25 K+75 A) included
25% sainfoin + 75% whole crop barley; Group V (100 A) included 100% whole crop barley. The pH of silages were determined to
be 4.8, 4.6, 4.6, 4.5 and 4.5 in the groups, respectively. Dry matter levels of silages were determined to be 36.20, 33.72, 31.51,
29.03 and 25.72%, respectively. Dry matter intakes of lambs were determined to be 1282.02, 1176.32, 1061.29, 1055.29 and
906.37 g, respectively (P<0.05). Dry matter, crude protein and cellulose digestibility were determined to be 67.69, 67.10, 66.01,
65.78 and 65.22%; 71.15, 68.59, 67.99, 67.06 and 66.92%; and 68.27, 67.78, 67.14, 66.10 and 65.15%, respectively
(P>0,05).
Key Words: Whole Crop Barley, Sainfoin, Silage, Lamb

Girifl
Sulama imkan› olmayan ve munavabeli ekim
yap›labilen bölgelerde sonbahar da ara ürün olarak tah›l
has›l› ekilmektedir. Ana ürüne f›rsat verebilmek için de
ara ürünün birden bire körpeyken biçilmesi

gerekmektedir. Buna ba¤l› olarak da ara ürünün kuru
madde düzeyi silo yemi olgunlu¤una ulaflamamaktad›r.
Silaj materyalinin ideal kuru madde düzeyi ise % 25-35
aras›ndad›r (1, 2). Bu dönemde silaj yap›lacak yemin
gerekli kuru madde düzeyine ulaflmas› için pörsütme
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ifllemlerine maruz b›rak›lmas› gerekmektedir. Su
düzeyinin silo yeminde yüksek olmas› ise siloda
fermantasyonunun bozulmas›na yol açmaktad›r. Böylece
besin madde kay›plar›nda art›fl meydana gelmektedir. Öte
yandan, pörsütmeye müsaade etmeyen hava koflullar›nda
ise pörsütme ifllemlerine gerek kalmadan körpe tah›l
has›llar› kuru madde düzeyi yüksek yemlerle kar›flt›r›larak
yemin kuru madde düzeyi yükseltilmektedir. Nitekim bu
konuda yap›lan bir çal›flmada (3) kuru madde düzeyini
yükseltmek amac›yla pörsütme, HCL ile ifllenmifl saman ve
yafl halde yap›lan arpa has›l› silaj›nda kuru maddenin
sindirilme derecesi s›ras›yla % 64,32, 62,24 ve 60,63
olarak bulunmufltur. Kuru madde oran› yükseldikçe
silajlar›n tüketimi ve di¤er besin maddelerinin sindirilme
derecesi de artmaktad›r (4).
Baklagillerden olan korunga, sulama imkan› olmayan
topraklarda
yetiflmesi,
kireçli
topraklara
adaptasyonunun iyi olmas›, besin madde içeri¤i
bak›m›ndan kaliteli kaba yemler içinde de¤erlendirilmesi
gibi avantajlara sahiptir (5). Dahlberg ve ark (6) korunga
otunun KM’de % 20, Deniz (7)’de korunga silaj› kuru
maddesinde % 19,06 HP içerdi¤ini, Egan ve Ulyat (8)
ise korunga proteinlerinin % 70-80 oran›nda
sindirildi¤ini ifade etmifllerdir. John ve Lancarshire (9)
korungan›n kuru maddesinde % 5-7 oran›nda tanen
içerdi¤ini, Webb (10) tam çiçeklenmeden sonra besin
madde kalitesinin h›zl› bir flekilde düfltü¤ünü, Waghorn
(11) ise kuru madde baz›nda % 4’den daha az kondanse
tanen tafl›yan yemlerin ruminantlarda toksik etki
oluflturmad›¤›n›, hatta bu s›n›rlar içindeki tanenler
barsaklardan esansiyel amino asitlerin emilimini % 20 ila
50 oran›nda art›rd›¤›n› ifade etmifltir. Ayr›ca Dahlberg ve
ark (6) korunga proteinlerinin rumende daha yavafl
y›k›mland›¤›n›, bununda gaz oluflumuna ba¤l› timpani
vakalar›n› azaltt›¤›n› bildirmifllerdir. Bu durum,
otlatmaya yönelik tesis edilen mer’a ›slah çal›flmalar›nda
veya sun’i mera oluflturma iflinde korungaya önemli bir
avantaj sa¤lamaktad›r. Korungan›n hayvanlara daha çok
kuru ot biçiminde verildi¤i görülmektedir. Ancak kuru ot
üretimi s›ras›nda yaprak kayb› flekillendi¤inden, son
dönemlerde silo yemi olarak da kullan›lmaya
bafllanm›flt›r (7).
Bu çal›flmada körpe arpa has›l› ile korungan›n silolama
aç›s›ndan iyi yönleri birlefltirilerek oluflturulan silo
materyali karmalar›n›n, koyunlarda yem tüketimi ve ham
besin maddelerinin sindirilme dereceleri aç›s›ndan ne gibi
bir etkinin oldu¤u ortaya konacakt›r.
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Materyal ve Metot
Yem Materyali
Silaj materyalini, kuru madde düzeyi düflük ve kolay
eriyebilir karbonhidrat düzeyi yüksek arpa has›l› ile kuru
madde düzeyi ve ham protein oran› yüksek olan korunga
oluflturmufltur. Silo materyalindeki arpa has›l› ve korunga
oranlar› ise araflt›rma gruplar›n› oluflturmufltur. Buna
göre gruplarda silo materyalini %100’ü korunga (100
K=I.Grup), % 75 korunga + % 25 arpa has›l›
(75K+25A=II. Grup), % 50 korunga + % 50 arpa has›l›
(50 K+50 A=III. Grup), % 25 korunga + % 75 körpe
arpa has›l› (25 K+ 75 A=IV. Grup) ve % 100’ü arpa
has›l›ndan (100 A= V. Grup) oluflturulmufltur. Silolama
s›ras›nda silo materyaline % 1,5 tuz ile % 1 fleker ilave
edilmifltir. 200 kg’l›k metal silolara ayakla çi¤neme
gücünde s›k›flt›r›larak doldurulmufl, kaplar›n a¤›zlar›
plastik bezlerle iyice kapat›lm›fl ve üzerlerine a¤›rl›k
konarak s›k›flt›r›lm›flt›r. Silo kaplar› 45 gün sonra
aç›lm›flt›r. Aç›lan silo kaplar›ndan silaj örnekleri al›narak
kuru madde ve pH düzeyleri belirlenmifl, hayvan
denemesine al›nm›flt›r.
Hayvan Materyali ve Deneme Düzeni
Araflt›rmada, 12 ayl›k yaflta ve ortalama 42 kg canl›
a¤›rl›kta 5 bafl erkek Akkaraman toklu, deneme hayvan›
olarak kullan›lm›flt›r. Deneme 5 X 5 Latin Kare Deneme
düzeninde ferdi padoklarda yürütülmüfltür. Çal›flman›n
her döneminde 10 günlük al›flt›rma ve 10 gün süre ile de
yem tüketiminin tespiti yap›lm›fl, ard›ndan sindirim
derecesinin tespiti için, 7 gün süre ile d›flk› örnekleri
toplanm›flt›r. Al›flt›rma ve yem tüketiminin tespit edilmesi
s›ras›nda, hayvanlar ad libitum olarak yemlenmifllerdir.
Sindirim denemesinde d›flk› toplamaya bafllamadan 3 gün
önceden ve örnek toplama s›ras›nda ad libitum olarak
tüketti¤i yemin % 90’› hayvanlara verilmifltir. Su, serbest
olarak tüketime sunulmufltur.
Yem Tüketiminin Belirlenmesi
10 günlük bir al›flt›rma döneminden sonra, 10 gün
süre ile yemler hayvanlara tart›larak verilmifl ve ertesi gün
ayn› saatte artan yemler tart›larak, yem tüketimleri tespit
edilmifltir.
Sindirim Denemesi
Al›flt›rma ve yem tüketiminin tespit edilme
dönemlerinden sonra, hayvanlar›n arkas›na ba¤lanan
sa¤lam ve su kaybetmeyen plastik bez torbalar yard›m›yla
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d›flk› örnekleri, sabah ve akflam günde 2 kez olmak üzere,
7 gün süre ile toplan›p tart›larak her hayvan için günlük
d›flk› miktarlar› belirlenmifltir. Her gün toplanm›fl olan
d›flk› örneklerinden, ayr› ayr› olmak üzere 100’er g
al›nm›fl ve 60°C’de 36-48 saat kurutulup ö¤ütülerek ham
besin maddelerinin analizi için haz›r hale getirilmifltir.
Silajlardan Örnek Alma
Silajlar›n yap›ld›¤› kaplardan, her kab›n üst, alt ve orta
k›sm›ndan eflit miktarda olmak üzere, toplam 4 kg örnek
al›narak iyice kar›flt›r›lm›flt›r. Kar›flt›r›lan bu örneklerden
de 2’fler kg kadar al›n›p besin madde içeriklerinin tespit
edilmesi için kullan›lm›flt›r.

Tablo 1.

Araflt›rmada Kullan›lan Taze Silaj Materyalinin Ham Besin
Madde Bileflimleri, %.
Korunga

Arpa

KM

38,22

27,20

Ham Kül*

37,55

26,60

Organik madde*

87,45

90,20

Ham protein*

12,30

10,22

Ham selüloz*

28,55

26,30

Ham ya¤*

3,12

2,95

N-suz ÖM*

51,48

50,73

* Kuru madde üzerinden

Analitik ‹fllemler
Yem ve d›flk› örneklerinde, kuru madde, ham kül,
organik madde, ham protein ve ham ya¤ düzeyleri
A.O.A.C.(12)’de belirtilen yöntemlere göre, ham selüloz
düzeyi Crampton ve Maynard (13)’›n bildirdi¤i yönteme
göre tespit edilmifltir.
‹statistik analizlerde Minitab (14) program›ndan
yararlan›lm›flt›r.

Bulgular
Araflt›rmada silajlar›n ham besin madde bileflimleri ve
pH de¤erleri Tablo 1’ de, deneme gruplar›n›n kuru
madde tüketimleri Tablo 2’de, araflt›rma gruplar›nda ham
besin maddelerinin sindirilme oranlar› da Tablo 3’de
verilmifltir.

Tart›flma ve Sonuç
Bu araflt›rma, kuru madde oran› düflük kolay
eriyebilir karbonhidrat düzeyi yüksek körpe arpa has›l› ile
kuru madde ve ham protein oran› yüksek korungan›n
birbirleriyle farkl› oranlarda kar›flt›r›larak silolanmas›n›n,
toklularda yem tüketimi ve sindirilme derecesine etkisinin
tespiti amac›yla ele al›nm›flt›r.
Kaliteli silaj elde edilmesi için gerekli flartlardan birisi
silo materyalinin kuru madde düzeyidir. Kuru madde
düzeyi % 20-35 aras›nda olan silajlarda fermantasyonun
daha iyi oldu¤u ve kuru madde kay›plar›n›n en aza
indirildi¤i bildirilmektedir (1). Bu araflt›rmada silaj
gruplar›n›n kuru madde düzeyi, silo materyallerinin kuru
madde düzeyi (arpa has›l›n›n % 25,72, korungan›n %
36,20)’ne ba¤l› olarak farkl›l›k göstermektedir (Tablo 1).

Tablo 2.
100 K

75K+25 A

50 K+50 A

25K+75 A

100 A

PH

4,8

4,6

4,6

4,5

4,5

KM

36,20

33,72

31,51

29,03

25,72

Ham Kül *

14,13

12,26

12,29

12,18

11,96

Organik madde *

85,87

87,74

87,71

87,82

88,04

Ham protein *

13,24

12,76

12,51

12,20

10,74

Ham selüloz *

26,07

25,95

25,75

25,41

24,74

Ham ya¤ *

3,96

3,86

3,75

3,67

3,58

N-suz ÖM *

42,60

45,27

45,80

46,54

48,98

Araflt›rmada Kullan›lan Silajlar›n
pH’lar› ve Ham Besin Madde
Bileflimleri, %.

* Kuru madde üzerinden.
100 A: %100 Arpa, 75K+25A: %75Korunga+%25 Arpa, 50K+50A: %50 Korunga+%50
Arpa, 25K+75A: %25 Korunga+%75Arpa, 100A: %100 Arpa.
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Tablo 3.

Araflt›rma Gruplar›nda Yem Tüketimi, g/gün.
100 K

75K+25 A

50 K+50 A

25K+75 A

Yafl olarak

3541,33

3488,50

3367,64

3636,24

Kuru Madde Olarak

1282,02a

1176,32ac

1061,29bc

1055,57 bc

100 A

SEM

3523,83

75,43

906,37b

34,50*

* P<0,05

Tablo 4.
100 K

75K+25 A

50 K+50 A

25K+75 A

100 A

SEM

KM

67,69

67,10

66,01

65,78

65,222

0,66

Ham Kül

51,03

47,65

48,43

49,28

49,10

1,25

Organik madde

73,03

72,30

70,61

70,35

70,68

0,71

Ham protein

71,15

68,59

67,99

67,06

66,92

1,11

Ham selüloz

68,27

67,78

67,14

66,10

65,15

0,57

Ham ya¤

80,98

77,20

77,19

78,98

76,12

1,75

N-suz ÖM

73,57

73,53

72,59

71,99

71,29

0,63

Silajlar›n ham kül düzeyleri gruplarda s›ras›yla %
14,13, 12,26, 12,29, 12,18 ve 11,96 olarak tespit
edilmifltir. Benzer çal›flmalarda Çerçi ve ark. (3) arpa
silajlar›nda ham kül oran›n› % 10,55, Acosta ve ark.
(15)’da % 10,5 bulurken, Bolsen ve Berger (16), % 15,6
olarak tespit etmifltir. Korunga silaj› grubunda ham kül
düzeyi arpa silaj› grubuna göre yüksek ç›km›flt›r. Buna
neden olarak arazinin e¤imli olmas›, silaj makinesinin
hasat s›ras›nda yem materyalini toprakla birlikte alm›fl
olma ihtimali gösterilebilir. Öte yandan baflta kalsiyum
olmak üzere korungan›n mineral madde düzeyinin
has›llar›nkinden daha yüksek olmas› da (7) gözden uzak
tutulmamal›d›r.
Ham protein de¤erleri arpa silaj›nda % 10,74,
korunga silaj›nda da % 13,24, di¤er gruplar da ise
korunga miktar›na ba¤l› olarak de¤iflti¤i tespit edilmifltir.
Bu araflt›rma sonuçlar›, arpa has›l› silaj› ile yap›lan baflka
araflt›rma sonuçlar›na benzer bulunurken (16, 17, 18,
19), Acosta ve ark. (15) körpe arpa has›l› HP düzeyinin
% 16,6 oran›nda oldu¤unu, vejetasyonun ilerlemesi ile bu
de¤erin % 8,9’a kadar düfltü¤ünü bildirmifltir. Korunga
silaj›nda tespit edilen % 13,24 HP oran›, Dahlberg ve ark.
(6)’n›n bildirdi¤i % 20 de¤erinden oldukça düflük
bulunmufl, ancak bitkinin geliflme h›z›, yaprak oran› gibi
etkiler nedeniyle farkl›l›klar›n olabilece¤i kabul edilmifltir.
Silajlar›n ham selüloz düzeyleri ise gruplarda s›ras›yla %
26,07, 25,95, 25,75, 25,41, 24,74 olarak bulunmufltur.
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Araflt›rma Gruplar›nda Ham Besin
Maddelerinin Sindirilme Oranlar›,
%.

Araflt›rma gruplar›n›n yem tüketimleri ele al›nd›¤›nda,
silaj tüketiminde gruplar aras›nda istatistiksel olarak
farkl›l›k gözlenmezken (P>0,05), kuru madde tüketimi
bak›m›ndan korunga silaj› grubunun arpa silaj› grubuna
göre daha yüksek oldu¤u tespit edilmifltir (P<0,05). Arpa
ve korunga silaj›n›n karma kullan›ld›¤› gruplarda ise
korunga oran›n›n art›fl›na göre özellikle %75 korunga
içeren grupta istatistiksel düzeyde (P<0,05) di¤er
gruplarda ise matematiksel düzeyde kuru madde
tüketiminin artt›¤› ortaya ç›km›flt›r (P>0,05) (Tablo 2).
Bu da arpa silaj›n›n körpe dönemde su içeri¤inin yüksek,
kuru madde düzeyinin düflük olmas›ndan dolay› kuru
madde tüketiminin azald›¤› kanaatini oluflturmaktad›r.
Zira silajlardaki su miktar› da balast madde niteli¤i
tafl›maktad›r (20).
Gruplarda ham besin maddelerinin sindirilme oran›
tablo 3’te bildirilmifltir. Tablonun incelenmesi ile korunga
ve arpa silajlar›n›n bulundu¤u 1. ve 5. gruplarda s›ras›yla
kuru maddenin sindirimi % 67,69 ve 65,22 olarak tespit
edilirken, silajlardaki korunga miktar›n›n düflmesi
oran›nda di¤er gruplarda düflme gözlenmifltir. Gruplar
aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel olarak önemsiz
bulunmufltur (P>0,05). Ancak bu konuda daha önce
yap›lan araflt›rma bulgular› ile çeliflki olmamas› (15, 16,
17, 21) bu çal›flma bulgular›n›n tesadüfi olmad›¤›n›
göstermektedir. Kuru maddenin sindirilme derecesindeki
gruplar aras›ndaki farkl›l›k silajlar›n kuru madde düzeyi ile
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yak›ndan iliflkilidir. Silajlar›n kuru madde düzeyi ile kuru
maddenin sindirilme derecesi aras›nda pozitif bir iliflki
bulunmaktad›r (3). Öte yandan kuru maddenin sindirilme
derecesinin yüksekli¤inde korungan›n spesifik özelli¤i de
rol oynayabilir. Nitekim, Baxter ve ark. (22) süt inekleri
ile yapt›klar› bir çal›flmada, hayvanlara m›s›r silaj›n› yaln›z
veya kuru maddesi yüksek yonca silaj› ile kar›flt›r›larak
yedirmifller, denemede m›s›r ve yonca silaj›n›n birlikte
yedirilmesi ile kuru madde sindiriminin artt›¤›n› tespit
etmifller, buna neden olarak da yem materyalinin kuru
madde oran›n artm›fl olmas›n› göstermifllerdir.
Ham proteinin sindirilme derecesine bak›ld›¤›nda
organik madde de oldu¤u gibi korungal› grupta en
yüksek de¤ere ulaflm›flt›r. Bu da korunga silaj›nda protein
düzeyi arpa silaj›na göre daha yüksek olmas›ndan
kaynaklanabilir. Nitekim m›s›r silaj› ile yap›lan bir
çal›flmada (22) protein düzeyinin artmas› ile protein
sindiriminin artt›¤› görülmüfltür. Ayr›ca, kuru madde
düzeyinin yüksek olmas› da
(3) neden olarak
gösterilebilir.
Ham selülozun sindirilme derecesinde de korunga
üstünlü¤ünü devam ettirmifltir. Nitekim ham selülozun
sindirilme derecesi korungal› grupta % 68,27 iken arpa
has›ll› grupta % 65,15‘te kalm›flt›r. Karmalarda korunga
miktar›na göre ayn› etki do¤rusal olarak devam etmifltir.

Korungal› grupta ham selülozun sindirilme derecesinin
yüksek olmas› korungan›n spesifik yap›s›ndan
kaynaklanabilece¤i (23) gibi kuru madde düzeyinin
yüksek olmas› da (3) gözden uzak tutulmamas›
gerekmektedir.
Ham ya¤›n sindirilme derecesi de korungal› grupta
daha yüksek oldu¤u tespit edilmifltir. Karma gruplarda da
ham ya¤›n sindirilme oran› saf arpa has›ll› gruba göre
yükselmifltir. Bu da arpa has›l›n›n korunga ile birlikte
silolanmas›n›n daha avantajl› oldu¤unu göstermektedir.
Azotsuz öz maddenin sindirilme derecesinde de ibre
korungadan yana devam etmifltir. Karma gruplarda da
korunga miktar›na ba¤l› olarak yükselme sürmüfltür. Bu
da korungan›n kalitesinin yüksekli¤ini gösterirken düflük
kuru madde içeren arpa has›l›n›n kuru madde düzeyi
yüksek korungayla birlikte silolanmas›n›n azotsuz öz
maddenin sindirilme derecesi aç›s›ndan bir avantaj
sa¤lad›¤›n› net olarak göstermektedir
Sonuç olarak; bu çal›flmada, ayn› zaman diliminde
hasat edilen kuru madde düzeyi düflük arpa has›l›n›n kuru
madde ve ham protein düzeyi yüksek korungayla birlikte
silolanmas›n›n koyunlarda kuru madde tüketimi ve ham
besin maddelerinin sindirilme derecesi üzerine olumlu etki
yapt›¤› kan›s›na var›lm›flt›r.
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